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ABSTRAKTI
Ky punim diplome ka për qëllim që të paraqes ligjet, mundësit,përparsitë e investimeve
dhe zhvillimit ekonomik në Kosovë, komfortimin e rregullave dhe ligjeve të miratuara
nga kuvendi i Kosovës. Duke pasur parasysh klimen e favorshme biznesore, ambientin e
qendrueshem makroekonomik dhe mundesite e mira në sektore te ndryshem biznesore,
Kosova është duke u bërë një vend atraktiv për të zhvilluar biznesin dhe si rezultat ka
arritur të bëhet si një ndër vendet joshëse për të zhvilluar një biznes. Mirëpo, edhe
institucionet e ndryshme qeveritare në Kosovë janë vetëdijesuar dhe kanë pranuar se
duhet të bëhen më shumë perpjekje për të evituar pengesat në investimet e biznesit, rritjen
e punësisë dhe përpilimin dhe amandamentimin e dokumenteve të nevojshme për
perpilimin e një biznesi, dhe të sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
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1. HYRJE

Në këtë është paraqitur tentativisht gjendja në aspektin e asaj se çka kufizojn dhe lejojnë
reformat rregullative në Kosovë sa i përket aspektit të investimeve në përgjithësi të të disa
llojeve specifike të investimeve në veqanti.
Punimi fillimisht bën një përshkrim narrativ të gjendjë snë aspektin e rregullativave dhe
të ligjit. Më tutje janë bërë disa analiza të faktorëve kryesor të cilët potencialisht mund të
paraqesin potecial për investime. Fokusi është drejtuar në shërbimet publiko-priovate, në
energji , në politika të jashtme, në qeverisje të mirë dhe në sundim të ligjit. Sundimi i
ligjit është përshkruar nga aspekti i sistemirt rregullativ dhe të efektit që ka në klimen e
investimeve të brendshme dhe të jashtme në vend.
Është evidentuar se Qeveria e Kosovës është e obliguar që në mandatin e plotë kushtetues
të institucioneve të zgjedhura të Republikës së Kosovës për të arritur qëllimet e saj për
një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, fuqizim të shtetit ligjor dhe integrim në strukturat
euro-atlantike. Kjo do të nënkuptohet se është obligative që të krijoj siguri për investitorët
e brendshëm dhe për investimet e huaja. Në realitet secila qeveri duhet të jet si gjenerator
që të ndikojë pozitivisht te palet e interesit në mënyrë që ata të ngrisin investimet dhe në
këtë mënyrë të ndikojë në rritjen e mirëqenjës ekonomike të Kosovës. Këto mundësi
duhet të dalin nga reforma rregullative e Kosovës dhe të e sfidojnë çdo ndërmarrës
potencial që ai të investojë.
Mnetodat e përdorura të hulumtimit janë kryesisht kualitative, ku mbledhja dhe analizimi
i informacione eështë bërë duke hulumtuar literaturë dhe raporte, ligje dhe rregullore të
aplikuara në Kosovë.
Nga sinteza e analizave të bëra të faktorëve që luajnë rol në investime , janë nxjerrur disa
konkluzione të rëndësishme dghe disa rekomandime që mund të përdoren potencialisht
nga autoriteti lokal dhe ai qëndror për të rritur efikasitetin e rregullativave dhe për të
ndikuar pozitivisht në krijimin e një klime më të shëndoshë n ndërmarrësi dhe në
investime si në sektorin publik ashtu edeh në atë privat në Kosovë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Zhvillimi ekonomik

Zhvillimi ekonomik dhe një reformë rregullative në një shkallë të mjaftueshme janë
faktorët kryesorë për një ekonomi të lartë të një vendi.E ardhmja e Kosovës është në
Bashkimin Europian dhe në mesin e vendeve të lira, të integruara dhe të zhvilluara, aty
ku shkëmbehen dhe respektohen vlerat e mirëfillta të ekonomisë së tregut, të shoqërisë së
hapur dhe të institucioneve demokratike. Shteti i Kosovës ka perspektivë të qartë
anëtarësimi në BE, ndërsa ky është angazhimi dhe prioriteti më i lartë i qeverisë. Programi
ekonomik i qeverisë bazohet në parimet e ekonomisë së tregut me konkurrencë të lirë. Ky
vizion do të realizohet përmes mekanizmave të tregut me institucionet e shtetit si
ndihmesë për të rregulluar sektorë të caktuar dhe për të garantuar mirëqenien sociale të
qytetarëve. Identifikimi dhe shfrytëzimi i përparësive krahasuese të vendit, i subjekteve
ekonomike dhe i resurseve humane, si dhe optimalizimi i shfrytëzimit të këtyre resurseve,
janë elemente përmbajtësore për mirëqenie dhe prosperitet ekonomik. Për të zbatuar
reformat e domosdoshme për integrimin sa më të shpejtë të Republikës së Kosovës në
Bashkim Europian dhe në NATO, programi i qeverisë së Republikës së Kosovës do të
bazohet në katër shtyllat kryesore (Republika e Kosovës, 2011).
1. Zhvillim të qëndrueshëm ekonomik;
2. Qeverisje të mire dhe fuqizim të sundimit të ligjit;
3. Zhvillimi i kapitalit njerëzor

2.2 Investimet, mejdisi investues dhe përkrahja e sektorit privat

Fjala "investim" është një fjalë që interpretohet në forma të ndryshme , e nganjëherë edhe
ngatërrohet me fjalë tjera si , kosto, shpenzime, etj. Pavarësisht, kuptimeve investimet
mundt të e kanë një kuptim edhe të tillë nëse në të vërtetë nuk kanë rezultuar si të
suskseshme , pra nuk kanë gjeneruar fitime ppalët e einteresit. Në zhargonin e përditshëm
investim mund të quhet edhe investimi në shkollim, blerja e një aparati apo e një makine
të nevosjme për të arritur qellime të ndryshme.
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Në praktikë ekzistojnë disa lloje të investimeve ku në këtë hulumtim më të rëndësishme
janë konsideruar tri lloje themelore të investimeve, si dhe është bërë një ndarje e disa
gjërave që nuk janë patjetër investimeve - pa marrë parasysh se çfarë thotë literatura apo
ndërmarrësia në praktikë.

Investimeve janë të njohura në fjalorin e financave si diçka që realizohet duke shpenzuar
para dhe që pritet të prodhojë të ardhura apo fitim në një të ardhme të caktuar.. Investimet
mund të ndahen në tre grupe kryesore: 1) Investimet në pronësi, 2) Investimet kreditore,
3) Investimet e ekuivalentueshmenë mjete monetare.
Si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat do të hasim në këto lloje të investimeve.
Në këtë punim, rëndësi e veqantë i është kushtuar investimeve qeveritare me një fokus të
veqantë në investimet qeveritare në Kosovë, analizë, gjëndjen si dhe me sintezen e disa
analizave , kështu duke prurë në rezultat disa rekomandime eksplicite të cilat mund të
kontribuojnë në përmirësimin e klimës së incvestimeve në Kosovë.
Pikësynim i çdo qeverie është rritja e zhvillimt ekonomik, në vendin tonë gjenerator
kryesor i rritjes do të jenë investimet private të cilat gjatë kësaj periudhe pritet të ngritën
me një mesatare vjetore prej mbi 24% si dhe zhvillimit të mëtutjeshëm të ndërmarrësisë,
e cili pritet të reflektohet me rritje të eksportit të mallrave dhe shërbimeve në një mesatare
vjetore prej rreth 10%. Gjenerator tjeter jane edhe investime e huaja. Investimet e jashtme
direkte (IJD) kanë një rëndësi të posaçme dhe specifike për Kosovën duke pasur parasysh
kushtet në të cilat duhet te realizohet zhvillimi ekonomik. Si shteti më i ri në Ballakn
Kosova shihet si një vend mjaftë atraktiv për investime të huaja direkte, sidomos në
sektorin e ifrastruktures, dhe në sektorë të tjera.Këto investime në mënyrë direkte do të
ndikonin në rritjen e punësisë.Duke pasur parasysh këto fakte është e qartë se Kosova
ballfaqohet me burime të reduktura për financimin e investimve, në kushtet kur domosdo
përballet me presionin dhe nevojën imanente për të zgjidhur problemin e papaunësisë
(norma e vlerësuar e papunësisë 45-50%) dhe përmisuar infrastrukturën publike. Gjendja
aktuale në sektorin e energjetikës, telekomunikimeve dhe transportit rrugor mund të
konsiderohet si faktorë limitues në zhvillim që tani. Aktiviteti investues i bizneseve
private në periudhën e pasluftës ka gjeneruar rritje të konsiderushme ekonomike dhe të
punësimit, por që tani vërehen shenja të recesionit në kuptim të rënies së vëllimit të
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qarkullimit mesatarë për një ndërmarrje dhe rritjes së punësimit (Riinvest: Anketa e NVM
1999, 2000,2002). Në këto kushte, krijuesit e politikave ekonomike sfidohen me nevojën
e nxitjes së investimeve të reja. Prandaj krijimi i një ambienti miqësor afarist dhe
ambientit adekuat institucional për tërheqjen e investimeve të jashtme direkte imponohet
si një nga prioritetet më të rëndësishme të politikave ekonomike dhe reformës ekonomike.
Është e kuptueshme se vetëm IJD nuk mund t’i shpejtojnë aktivitetet më se të
domsodoshme investuese. Synimi duhet të jetë që ato të bëhen një burim i rëndësishëm
dhe komplementar me burimet e tjera të financimit. Përvoja e zhvillimit ekonomik në
dekadat e fundit e sidomos kur është fjala për vendet në zhvillim ka vënë në pah se IJD
(private), konsiderohen të rëndësishme për shkak të efekteve të tyre të shumëanshme
pozitive e sidomos për shkak se (Riinvest, 2002):
Është konstatuar një lidhje pozitive midis IJD dhe rritjes së GDP-së (Bruto Produktit të
Vendit), në sajë të rritjes së mundësive eksportuese dhe efekteve stimuluese në bizneset
lokale dhe përmirësim të konkurrencës.
IJD sigurojnë efekte më të mira për zhvillim të qëndrueshem se sa huatë në formë të
kredive, për shkak të involvimit direkt të investuesit në menaxhmet dhe reduktimit të
ngarkesës me borgje,
Nxitjes së zhvillimit social dhe zhvillimit të kapitalit human në sajë të transferit
teknologjik, dijeve të reja dhe trajnimit,
Efekte pozitive ne buxhet: rritjes së të ardhurave buxhetore që vjen si rezultat i rritjes së
taksave dhe zvoglimit të nevojës së subvencioneve për shërbimet publike.
Është e qartë së për të gjitha këto arsye, në Kosovë nevojitet një politikë aktive që do të
përmirësonte promovimin e mundësive të bashkëpunimit me investitorët e jashtëm, rritjen
e aftësive konkurruese në tregun e IJD dhe, rritjen e aftësive absorbuese për partneritet
dhe inevstime të përbashkëta. Gjatë viteve të nëntëdhjeta trendet globale të rrjedhes së
investimve të jashtme direkte kanë pasur një rritje të vazhdueshme. Rritja e tyre ka qenë
dukshëm më stabile dhe e qëndrueshme në krahsim me të gjitha instrumentet e finacimit
(rrjedhës së kapitalit) në shtetet në zhvillim (tregu financiar ndërkombëtar, huatë
ndërshtetërore, kreditë bankare, fondet qeveritare dhe portfoliot investivë). IJD në shtetet
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në zhvillim janë rritur nga rreth 1 miliardë US$ në vitin 1990 në rreth 12 miliardë US$
në vitin 1998 (Private Capital Flows to Developing Countries - ECOSOC 2000).
Tabela 1. Pasqyra rajonale e IJD, (në miliarda USD)
Rajoni

Investime në rajon

Investimet nga rajoni

Amerika Latine

71

15

Azia & Pacifiku

85

35

Europa Qendrore dhe

19

2

8

0.05

Lindore
Afrika

Çdo investitori të huaj përeq maksimizimit të fitimit, që është shumë normale, Kosova ka
edhe ligjin në bazë të të cilit dalin të drejtat dhe detyrimet , këto i japin trajtim të barabartë
qdo investitori dhe i japin grancinë themelore si invetitor, duke i sigurar një mjedis të
mirë investues. Gjenerator tjeter per rritjen e mirëqenies ekonomike janë edhe investimet
e përbashkta publike të cilat përmisojnë dukshëm mirëqenien sociale të një vendi.
Investimet e përbashkëta publiko-private do të zënë vend të rëndësishëm në realizimin
e projekteve zhvillimore. qeveria e Kosovës është e përkushtuar për të mundësuar
përfshirjen e kapitalit privat në projekte infrastrukturore në mënyrë që të zvogëlohet
hendeku në mes të resurseve publike në dispozicion dhe kostoja e infrastrukturës dhe
shërbimeve që nevojiten, si dhe të sigurohet që infrastruktura dhe shërbimet të ofrohen
në mënyrë sa më efikase dhe me kosto sa më të volitshme që të jetë e mundur. Ky
përkushtim është vazhdim i punës së deritanishme të bërë rreth partneriteteve publikoprivate dhe në të njëjtën kohë, qeveria synon strukturimin e ekonomisë me përfshirjen e
kapitalit privat në infrastrukturë dhe në shërbime publike. Më konkretisht, qeveria ka
pasur keto partneritet publiko-private: Projektin e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës
“Adem Jashari”, si vazhdim i marrëveshjes tashmë të nënshkruar me partnerin privat, ku
ka pasur investime prej rreth mbi 150 milionë €, në zgjerimin e infrastrukturës së
aeroportit dhe fillimin e operimit nga partneri privat; Autostradën A6, të koncesionimit
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të ndërtimit dhe operimit, me vlerë prej mbi 600 milionë €, për të cilin tashmë po
zhvillohen studime rreth modaliteteve të projektit (Republika e Kosovës, 2013).
• Operimin me koncesion të Autostradës A7. Me përfundimin e punëve ndërtimore
synohet që edhe operimi të koncesionohet me qëllim të ofrimit të shërbimeve të nivelit
më të lartë të mundshëm si dhe sigurimin e mirëmbajtjes së vazhdueshme.
•Ndërtimin dhe menaxhimin e hapësirave të punës për administratën publike, duke marrë
si shembull vendet më të avancuara europiane dhe botërore.
Përmbushjen e kërkesave për shërbime publike nga autoritetet komunale, në:
•

Transport urban;

•

Parkingje publike;

•

Sport, rekreacion dhe kulturë.

Bilanci negative tregtar është vetëm një nga problemet ekonomike me te cilin po
ballafaqohet Kosova. Institucionet e Kosovës janë te vetëdijshme se ndryshimi i këtij
realiteti kërkon qasje gjithë përfshirë ekonomike dhe politike ne reforma ne mënyrë qe te
ndryshohet mjedisi operues ne Kosovë
ne mënyrë qe te ndryshohet mjedisi operues ne Kosovë mënyrë që te ndryshohet mjedisi
operues ne Kosovë, më qellim të përmasimin e pozitës konkurruese te Kosovës ne tregun
botërorë.si rezultat ato aspirojnë te ndryshojnë dhe te plotësojnë politikat ekzistues
ekonomike dhe te përmirësoj funksionalitetin institucional. Kjo në një masë të madhe, do
të përparonte mjedisin operues ne Kosovë.
Në një masë te madhe, një mjedis i tillë do te ndihmoj në përcaktimin e nivelit te
investimeve, Prodhimit dhe eksporteve, dhe sa ma e lart rritja ne ketë to dimensione aq
më e lart është rritja ekonomike dhe mërqinja e qytetarëve te Kosovës ,ne e dimë se ne
Kosovë kemi një papunësi ne nivel te lartë, dhe ketë shkurt pamësi mundem me zbut me
krijimin e fabrikave dhe me prodhimin e produkteve dhe zhvillimin të eksportit.
Kosova është e përkushtuar për liberalizimin e tregtisë. Pjesëmarrja në mekanizmat
rajonal dhe me gjërë për lehtësimin e tregtisë ka qen një nga objektivat kryesore te
politikave të institucioneve te Kosovës. Zgjerimi i tregtisë ne Kosovë përmes liberalizimit
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tregtisë kërkon që tre aspekte te jen ne vend racionalizimi dhe zëvendësimi i importit
lehtësimi i tregtisë dhe promovimi i eksporteve.
Mjedisi biznesor ne Kosovë jep një pasqyrë te koncepteve themelore te funksionimit te
ekonomisë dhe te mjedisit biznesor ne nivel racional. Në veçanti kjo lëndë trajton
mjedisin e politikave ekonomike, për te kaluar me pas ne problematiken e zhvillimit
makroekonomik të Kosovës ,e papunësisë, rritjes ekonomike dhe mënyrën e funksionimit
te Ekonomisë dhe mënyrën e funksionimit të sistemit bankar ne Kosovë .Pasi te krijohet
një pasqyrë për mënyrën e funksionimit te ekonomisë se Kosovës kalohet ne analizën e
mjedisit social, zhvillimi njerëzor ,luftimit te varfërisë dhe politikave te tregut të punës.
Duke u nisur nga aspekti se çdo vend ka për synim zhvillimin ekonomik atëherë edhe
Kosova pretendon te zhvilloj politiken tregtare. Tregu është vendi ku takohet shitësi dhe
blerësi apo me fjalë tjetër ku takohet kërkesa dhe kërkesa vendi jon është duke u
ballafaquar ne probleme te madha si ne tregti ashtu edhe ne të gjitha sektorët ekonomik.
Bilanci negative tregtar është vetëm një nga problemet ekonomike me të cilin po
ballafaqohet Kosova, institucionet e Kosovës janë te vetëdijshme se ndryshimi i këtij
realitetit kërkon qasje gjithë përfshirës ekonomike dhe politike dhe reforma ne mënyrë qe
te ndryshoj mjedisin operues ne Kosovë me qellim te përmasimit te pozitës konkurruese
te Kosovës ne tregun botror.si rezultat ato aspirojnë të ndryshojnë dhe plotësojnë politiken
ekzistuese ekonomike dhe te përmirësojnë funksionalitetin institucional.
Ambienti biznesor në Kosovë vazhdon të përballet me politika shumë neglizhente dhe të
dëmshme të qeverisë së Kosovës, vazhdon të ketë një politizim të skajshëm të gjitha
instrumenteve që po i bën bizneset të ndërvarura për prokurimin publik dhe për qeverinë.
Prokurimi publik në Kosovë është një treg shumë i madh, i cili vlerësohet të jetë rreth 800
milionë euro, apo rreth 14 për qind të GDP-së së Kosovës për vitin 2011, e cila bën që
ndërmarrjet në Kosovë të bien shumë lehtë pre e presioneve politike dhe njëkohësisht të
politizohen. Emëruesi i përbashkët i të gjitha këtyre problemeve është sundimi i rendit
dhe ligjit në Kosovë. Këto janë vetëm disa nga të gjeturat e raportit “Mjedisi biznesor në
Kosovë – një vështrim mbi politikat publike dhe ndikimet e tyre”, të publikuar nga Grupi
për Studime Juridike dhe Politike.
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2.3 Energjia

Stabilizimi i furnizimit me energji elektrike për të gjithë qytetarët e Kosovës, mbetet një
prej prioriteteve kryesore të qeverisë së Republikës së Kosovës. Ky sektor ka pasur
zhvillime te shumëfishta me theks të veçantë në: rritjen e prodhimit të energjisë elektrike
për 25%, e gjithashtu edhe prodhimi i linjitit është rritur duke mundësuar të mbajë të
gjitha kapacitetet gjeneruese në punë, janë ulur humbjet e energjisë së transmetuar për
rreth 10% dhe është rritur arkëtimi i energjisë së faturuar për rreth 13%, si dhe është rritur
arkëtimi i energjisë së shpërndarë për rreth 16%. Qeveria e Republikës së Kosovës ka
vazhduar ndihmën për konsumatorët e varfër gjatë periudhës 2008 – 2010, duke financuar
13.5 milion euro për pagesën e energjisë elektrike prej 400 kh për afro 28 mijë familje te
varfëra. Në bazë të sistemit rregullativ ,parashihet sekotri energjetik të ketë një zhvillim
edhe nga investimet. Sipas Punëtoris për Rregullativën në Ndërmarrjet Publike në
Ekonominë e Tregut, reflektimi i të hyrave vjetore është kësisoji:

Figura 1. Skema e përcaktimit të tarifave të energjisë elektrike
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Si në çdo sektor , ashtu edhe në energjetik, në vendi tonë paraqiten disa sfida,të cilat janë
ndonjëherë edhe probelmatikë e qytetarëve të vendit tonë. Ndër to mund të përmendim
(Zyra e rregullatorit për energji, 2011):
Tarifat e Energjisë Elektrike
– Zvogëlimi i humbjeve teknike/Investimet në Rrjetin Transmetues
• Përmirsimin cilësor në furnizimin me energji elektrike
– Shërbimet Ndihmëse
• Tregu i Energjisë Elektrike dhe implementimi i tij
– Mos-abuzimi me pozitën monopoluese

2.4 Politika e jashtme dhe bashkëpunimi ekonomik

Politika e jashtme udhëheqet nga parimet e interesit nacional, forcimit të marrëdhënieve
bilaterale dhe multilaterale si dhe të angazhimeve për paqen dhe sigurinë globale. Në
fushën e politikës së jashtme, si dhe të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndërkombëtar,
qeveria e Republikës së Kosovës është e angazhuar në:
- Vazhdimin e procesit të njohjes ndërkombëtare të shtetit të pavarur dhe sovran të
Kosovës;
- Mbrojtjen e interesave të qytetarëve të Kosovës në botën e jashtme
- Afirmimin e identitetit dhe imazhit të Kosovës në botën e jashtme.

Me rëndësi të veçantë në këtë proces janë synimet që të mundësohet anëtarësimi i
Kosovës në mekanizma dhe institucionet tregtare dhe financiare, që kanë rol të dyanshëm.
Nga njëra anë, kanë ndikim në zhvillimin ekonomik, ndërsa, nga ana tjetër, është
konfirmues i shtetësisë së Kosovës. Prandaj, qeveria synon që ta anëtarësojë Kosovën në:
• Unionin Ndërkombëtarë të Telekomunikacionit (ITU);
• Organizatën Botërore të Shëndetësisë;
• Funksionalizimin e përfshirjes të Republikës së Kosovës në marrëveshje dhe iniciativa
rajonale (Republika e Kosovës, 2014).
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2.5 Qeverisja e mirë

Si qdo qeveri dhe qeveria e Kosovës qdo herë bënë përpjekje që të rrisë mirëqenien
ekonomike. Kjo arrihet në bazë të një qeverisje të mirë komfort akteve dhe normave të
tjera ligjore të cilat buronjë nga Kuvendi i Kosovës.
Qeverisja e mirë ka filluar të përhapet në vitin 1990 në politikat e zhvillimit, si kusht i
nevojshëm i përcaktuar nga Banka Botërore. Sipas Bankës Botërore, Qeverisja e mirë
përfshin traditat, normat dhe institucionet të cilat i mundësojnë një vendi të ushtroj
autoritetin e tij në të mirën e përbashkët për zhvillim. Këtu përfshihet edhe kapaciteti i
Qeverisë për të menaxhuar në mënyrë efektive burimet ekonomike dhe sociale dhe të
zbatojë politikat e përshtatshme në një vend në zhvillim. Qeveria ka për qëllim të orientoj
në mënyrë strategjike, të sigurojë arritjen e objektivave të përcaktuara duke përdorur
burimet në mënyrë efektive, si dhe të siguroj menaxhimin e rreziqeve në mënyrë të duhur.
Të gjitha këto bëhen për të mirën e përbashkët të qytetarëve, pushteteve publike,
aksionerëve etj (ShtetiWeb, 2012).
Shteti gjithashtu përdor edhe strategji për të përmirësuar jetën e qytetareve, këto strategji
formohen në atë mënyrë që te jenë të kuptushme dhe të kapshme për të gjithë. Gjithashtu
duhet të jenë mirë të koridinuara sepse direkt nga to varen kushtet e jeteses. Keto strategji
jane të karakterit: ekonomik, social, teknologjik dhe institucional.
Këto strategji kane edhe objektivat e veta, në mëyrë që të jenë sa më funskionale.
Objektivat e tyre ndahen në : Sistem rregullativ lehtësues, zbatim efikas dhe
komunikim efikas.
Qeveria e Kosovës në reformat e veta rregullative përfshinë këto politika:
• Avancimin e integrimit euro-atlantik të Kosovës dhe do të promovojnë raporte më të
mira me shtet fqinjë;
• Zhvillimin e institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës, i cili bazohet në:
forcimin e pavarësisë së sistemit gjyqësor dhe rritjen e ndjeshme të efektivitetit të tij,
zvogëlimin e lëndëve të mbetura në gjykata, përmirësimin e qasjes në drejtësi për të gjithë
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qytetarët dhe zhvillimin e mekanizmave alternativë për zgjidhjen e shpejtë të lëndëve
civile;
Principet kryesore që mbështesin qeverisjen e mirë dhe ndryshimet e propozuara të saj
janë: transparenca, pjesëmarrja, përgjegjshmëria, efektiviteti, dhe koherenca. Çdo parim
është i rëndësishëm për krijimin e një qeverisje më demokratike. Këto parim zbatohen në
të gjitha nivelet e qeverisë – globale, evropiane, kombëtare, rajonale dhe lokale.
-

Transparenca. Institucionet duhet të punojnë në një mënyrë të hapur. Duhet të
komunikojnë në mënyrë aktive dhe të përdorin një gjuhë që është e qasshme dhe
e kuptueshme nga publiku në përgjithësi. Kjo ka rëndësi të veçantë për të
përmirësuar kondifencialitetin në institucione komplekse. Transparenca që
përfshin lirinë e qasjes në dokumentacioneve administrative, informacione,
garancinë e një drejtësie dhe motivimin e vendimeve të marra.

-

Pjesëmarrja. Kualiteti, rëndësia dhe efektiviteti i politikave varet nga siguria e
pjesëmarrjes së gjërë në të gjithë zinxhirin e politikave – nga koncepti deri te
zbatimi. Pjesëmarrja përfshin marrjen pjesë të të gjithë akterëve në procesin e
zhvillimit dhe implementimit të politikave. Pjesëmarrja e përmirësuar krijon më
shumë konfidencë në rezultatin përfundimtar dhe në institutin që e ofron politikën.
Pjesëmarrja varet nga qeveria qendrore pas një qasje gjithëpërfshirëse në
zhvillimin dhe implementimin e politikave.

-

Përgjegjshmëria që përfshin përgjegjësinë e vendimmarrësve, kontrollet mbi
administratën dhe mbi tregjet publike, administrimin e parave publike etj. Rolet
në proceset legjislative dhe ekzektuive duhet të jenë të qarta. Secili nga
institucionet duhet të shpjegojë dhe të marrë përgjegjësi për atë që bën në
zhvillimin dhe implementimin e politikave.

-

Efektiviteti. Politikat duhet të jenë efektive dhe në kohë, duke dhënë atë se çfarë
është e nevojshme në bazë të objektivave të qarta, një vlerësim të ndikimit në të
ardhmen dhe nëse është e mundur edhe përvojën në të kaluarën. Efektiviteti
gjithashtu varet edhe nga zbatimi i politikave në mënyrë proporcionale dhe në
marjen e vendimeve në nivelin më të përshtatshëm.

-

Koherenca. Politikat dhe veprimet duhet të jenë koherente dhe të kuptueshme
lehtë. Nevoja për koherencë është çdo herë në rritje, gama e detyrave është

11

gjithashtu në rritje, zgjerimi do të rrisë diversitetin, sfidat si ndryshimet klimatike
dhe demografike kalojnë kufijtë e politikave sektoriale të cilat janë ndërtuar më
herët, autoritetet lokale dhe regjionale janë gjithnjë e më të përfshirë në politikat
e një vendi. Koherenca kërkon lidership politik dhe një përgjegjësi të fortë nga
ana e institucioneve për të siguruar një qasje konsistente brena një sistemi
kompleks.
Secili parim është i rëndësishëm në vetvete. Këto parime nuk mund të arrihen përmes
veprimeve të veçanta. Politikat mund të jenë më efektive nëse ato përpilohen dhe
implementohen në një mënyrë më gjithëpërfshirëse (Commission of the European
communities, 2001).

2.6 Sundimi i ligjit

Forcimi dhe zhvillimi i institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës është
pikënisje për sundimin e ligjit. Në këtë aspekt fuqizimi i Kuvendit të Kosovës si
institucioni më i lartë i pushtetit në Kosovë në mënyrë që të ketë gjithë kapacitet të
ushtrojë rolin dhe autoritetin e tij kushtetues është jetike për sundimin e ligjit, dhe
llogaridhënies së gjithë institucioneve dhe bartësve të funksioneve. Qeveria ka gatishmëri
të plotë politike për luftimin e korrupsionit dhe do të sigurojë përdorimin me përgjegjësi
të lartë dhe vetëm në interes publik të buxhetit, parasë dhe pasurisë publike dhe të sigurojë
gjithë kushtet e përgjegjësinë institucionale për një mjedis biznesor që stimulon
iniciativën e lirë ekonomike dhe konkurrencën e barabartë.
Reformimi i mirëfilltë dhe ngritja e kapaciteteve në sistemin gjyqësor dhe atij prokurorial
është i nevojshëm për të rritur efikasitetin në trajtimin e lëndëve si dhe për të siguruar një
gjyqësor të pavarur nga ndikimi dhe presioni politik dhe të mbrojtur nga korrupsioni.
Përmirësimin e infrastrukturës fizike të gjykatave dhe aplikimin e të arriturave më të reja
nga fusha e teknologjisë informative në të gjithë strukturën e sistemit gjyqësor, e
posaçërisht në përmirësimin e punës dhe rritjen e efikasitetit të administratës së gjykatave.

2.7 Sfidat që dalin nga sistemi rregullativ
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Kosova, vendi më i ri në Europë , përballet me shumë sfida të cilat në mënyrë direkte apo
indirekte ndikojnë në zhvillimin e shtetit, sidomos në aspektin ekonomik.Synim i çdo
qeverie është që të minimozohen këto sfida në një mënyrë apo tjetrën.Taksat, Liberalizimi
i vizave, Luftimi dhe ulja e shkallës së kriminalitetit, Politikat e azilit dhe migracionit,
Siguria e dokumenteve.
Politika tatimore në Kosovë është e orientuar drejt rregulloreve të thjeshta të cilat
sigurojnë bazë të gjerë tatimore dhe parandalojnë evazionin tatimor. Tatimet dallojnë në
bazë të formës së biznesit dhe qarkullimit vjetorë.
Administrata tatimore aplikon tri regjime kryesore të tatimeve (Portali Shtetëror i
Republikës së Kosovës, 2016):
•

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSh)

•

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (TAK)

•

Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP)

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSh) - Tatimi kryesorë në Kosovë është Tatimi mbi
vlerën e shtuar TVSH-ja e cila paguhet për mallra dhe shërbime. Norma e këtij tatimi
është fikse prej 16% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre dhe 0% për
mallrat të cilat i dedikohen eksportit. Bizneset që kanë qarkullim vjetorë prej 50,000 €
duhet të regjistrohen për TVSH.Sa i përket importit periudha për pagesën e TVSH-së
është 6 muaj dhe kjo mblidhet në kufijtë administrativ të Kosovës.
Tatimi në të ardhurat e korporatave - Ky tatim paguhet çdo tre muaj varësisht nga
qarkullimi vjetorë. Norma e tatimit në korporata me qarkullim vjetorë mbi 50,000€ është
10%.
Tatimi mbi të ardhurat personale - Ky lloj tatimi aplikohet në të ardhura nga paga,
biznesi, qiraja, interesi, pasuria e patundshme etj. Normat tatimore të tatimit në të ardhura
personale nga paga janë normal progresive duke u bazuar në lartësinë e pagës së fituar
dhe njëherit norma më të ulëta në regjion dhe në shtetet e EU.
Normat tatimore janë:
0% deri në 960 euro/vit
4% mbi 960 dhe 3000 euro/vit
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8% mes të 3001 dhe 5400 euro/vit
10% mbi 5400 euro/vit
Tatimi i paragjykuar - Ky lloj tatimi paguhet nga të gjitha bizneset individuale me
qarkullim vjetorë më pak se 100.000 euro.
Kontributi pensional - Përgjegjës për administrimin dhe menaxhimin e llogarive
individuale për kursimin e pensionit është Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës.Ky
tatim obligon të punësuarin por edhe punëdhënësin të kontribuojnë në financimin e
pensioneve të punësuarit me normë prej 5% të pagës nga ana e të punësuarin dhe 5% nga
ana e punëdhënësit.
Luftimi dhe ulja e shkallës së kriminalitetit:
•Aplikimi në praktikë i konceptit të policisë së bazuar në inteligjencë dhe policisë në
komunitet. Kjo do të ndikoj në rritjen e efikasitetit në parandalim të krimit dhe luftimin e
të gjitha llojeve të krimit.
• Aplikimi për anëtarësi të Policisë së Kosovës në INTERPOL dhe EUROPOL.
• Përforcimi i kapaciteteve të Policisë së Kosovës, në veçanti në fushat që kanë të bëjnë
me hetimin dhe zbulimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, është shumë i
nevojshëm, duke nënkuptuar investimin në staf, ekspertizë, trajnime dhe pajisje që do të
rezultojnë me profesionalizëm dhe rezultate në hetime dhe luftim të këtyre fenomeneve.
• Fuqizimi i bashkëpunimit ndër-institucional me qëllim të parandalimit dhe luftimit të
formave të krimit të organizuar, që kanë të bëjnë me: drogën, trafikimin me qenie
njerëzore dhe terrorizmin. Fuqizimi në hetimet financiare të policisë, të drejtuara kah
zbulimi, ndalimi i përkohshëm dhe konfiskimi i përfitimeve nga krimi.
• Ngritja e nivelit të mbikëqyrjes dhe kontrollit të kufirit të Republikës së Kosovës,
përmes implementimit të projektit të Menaxhimit të Integruar të Kufirit.
• Fuqizimi i përdorimit të informatave inteligjente në parandalimin dhe luftimin e
aktiviteteve kriminale.
• Angazhimi në zbatimin e kornizës strategjike për parandalim të krimit ordiner.
Komponentët e politikave sociale me qëllim të parandalimit të krimit janë me rëndësi të
veçantë.
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• Funksionalizimi i plotë i Këshillave Komunale për Siguri, me qëllim të zbatimit të
politikave për parandalim të krimeve.
• Forcimi i bashkëpunimit me shtetet fqinje, me qëllim të luftimit sa më efikas të krimit
të organizuar, terrorizmit, trafikimit me qenie njerëzore dhe me narkotikë.
• Vazhdimi me transferimin e përgjegjësive të plota nga KFOR-i te Policia e Kosovës,
për kontrollin e vijës së gjelbër kufitare me të gjitha shtetet fqinje.

Një nder sfidat më kryesore është emigracioni, ky është një problem që rrjedhimisht dalin
edhe shumë sfida tjera nga ky, të cilat ndikojnë ne ngecjen e zhvillimit ekonomik.
Dukuria e emigracionit mund të ndikojë në nivelin e pjesëmarrjes së emigrantëve në
zhvillimet politike në vend. Ata nuk mund të marrin pjesë në votime edhe pse ata përbëjnë
një numër të madh të zgjedhësve pasi nuk mund të votojnë në konsullatat Shqiptare jashtë
vendit dhe duhet të udhëtojnë për në Shqipëri posaçërisht për këtë qëllim. Kjo ndikon në
rezultatin e zgjedhjeve dhe mosangazhimin e tyre politik në tërësi. Emigracioni si dukuri
ndikon në stabilitetin ekonomik të vendit duke tentuar të mbajë në nivele të ulëta
papunësinë në vend dhe të zbusë pakënaqësinë që vjen si rezultat i kushteve të vështira
social-ekonomike. Kufizimi i mundësive për të emigruar mund të çojë në rritjen e
presionit nga shtetasit të cilët dëshirojnë të emigrojnë. Emigracioni ka një ndikim të madh
edhe në formimin e kulturës politike. Jetesa jashtë vendit ndikon në formimin politik të
emigrantëve dhe të afërmve të tyre në Shqipëri dhe në mendimin e tyre se sa kujdeset
qeveria për emigrantët. Pjesa më e madhe e emigrantëve shqiptarë jetojnë dhe punojnë në
vende me sisteme të demokracisë liberale duke i dhënë mundësi atyre të familjarizohen
dhe të shprehen në atë sistem. Formimi i ndryshëm politik i emigranteve që kthehen në
vend do të ndikojë pozitivisht ndaj dukurive të tilla si klientelizmi, interesat vetjake dhe
korrupsioni duke përshpejtuar dhe duke siguruar qëndrueshmëri për vazhdimin e procesit
të demokratizimit në vend. Emigracioni ndikon edhe në mundësinë dhe dëshirën e
shtetasve shqiptarë për të udhëtuar lirisht jashtë vendit. Vështirësitë aktuale janë
trashëgimi e një të kaluare jo të largët. Izolimi i Kosoves në të kaluarën, ka lënë gjurmë
në mentalitetin e njerëzve të cilët bëjnë një lidhje të drejtpërdrejtë ndërmjet një qeverisje
të mirë dhe liberalizimit të mundësive për të udhëtuar jashtë vendit. Liberalizimi i regjimit
të vizave konsiderohet si nivel më i ulët izolimi dhe si shkëputje nga e kaluara komuniste
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duke u parë kështu si detyrë e qeverisë për të lejuar apo lehtësuar mundësitë për të
udhëtuar jashtë vendit.

2.8 Mbrojtja dhe siguria

Çdo qytetar në qdo vend të botës ka të drejtën për të jetuar i lirë , të ketë mbrojte dhe
siguri të garantuar nga shteti. Edhe shteti i Kosovës ka ligje me të cilat garantohen të
drejtat elemntare të qytetarëve të saj , siqë është mbrojta dhe siguria.Mbrojtja e
integritetiti shtetëror, garantimi i sigurisë së jetës dhe pronës së qytetarëve, pronës
shtetrore, dhe ruejtja e rendit kushtetues, do të jenë ndër prioritetet kryesore dhe
përkushtim i vazhdueshëm i qeverisë së Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës është
e orientuar drejt ndërtimit të një shteti funksional, të sigurtë në paqe në vete dhe me të
tjerët, dhe faktor stabiliteti në rajon. Sipas sistemit rregullativ të Kosovës,burojnë këto
objetiva :
Objektivat e përgjithshme në fushën e Mbrojtjes dhe Sigurisë:
• Zhvillimi i një pocesi gjithpërfshirës të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë me
qëllim të ngritjes dhe ndërtimit të institucioneve të sigurisë, me kapacitete që në
partneritet me NATO-n dhe bashkëpunim me shtetet e rajonit do të garantojnë:
• Mbrojtjen e pavarsisë dhe integritetit territorial të Kosovës,
• Ushtrimin e sovranietit të Republikës së Kosovës në tërë territorin e saj,
• Mbrojtjen e jetës dhe pasurisë së qytetarëve dhe pronës shtetërore,
• Shëndrrimi i Kosovës nga konsumues në kontribues të sigurisë,
Ky sistem i sigurisë, përpos që duhet t’i përmbushë të gjitha këto kërkesa të sigurisë, në
të njejtën kohë duhet të jetë i përballueshëm për buxhetin e Kosovës.Të gjitha
institucionet dhe strukturat e sigurisë do të ndërtohen dhe strukturohën në përputhje të
plotë me standardet më të avansuara ndërkombëtare, por të dallueshme në stilin dhe
identitetin kombëtar dhe që reflektojnë diversitetin kulturor dhe etnik të Kosovës.
• Anëtarësimi i Kosovës në Partneritet për Paqë (PpP) si hap i parë drejt integrimit në
NATO,
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• Anëtarësimi i Kosovës në programin shtetror të partneritetit të gardës Kombëtare të
SHBA
• Anëtarësimi apo pjesëmarrja e Kosovës në të gjitha strukturat dhe projektet rajonale të
sigurisë,
• Pjesëmarrja aktive e Kosovës në operacione paqëruajtëse apo humanitare jasht vendit,
• Përsosja e mbikqyrjes civile të sektorit të sigurisë, nga ana e zingjirit civil mbikqyrës të
institucioneve shtetrore.
Objektivat e veçantë në fushën e Mbrojtjes:
• Përmbushja pa asnjë lëshim e detyrave dhe misionit kushtetues të FSK-së,
• Rishikimi dhe hartimi i kornizës ligjore dhe dokumentave kryesore në fushën e sigurisë
si dhe projektimi i strukturës organizative dhe detyrave kushtetuese të Forcave të
Mbrojtjes.
• Transformimi i Ministrisë dhe FSK-së nga Forca e Sigurisë në forca ushtarake të
mbrojtjes do të përbëjnë shtyllën kryesore të reformës në fushën e mbrojtjes duke synuar
të ndërtohet forca e nevojshme për garantimin e sovranitetit e integritetit territorial të
Republikës së Kosovës.
• Përsosja e kontrollit civil ndaj FSK-së do të jetë një element i rëndësishëm në dobi të
shtetit dhe të shoqërisë sonë.
Objektivat e veçantë ne fushën e rendit publik:
• Forcimi dhe garantimi i rendit dhe sigurisë publike, individuale dhe komunitare, në të
gjithë territorin e Republikës së Kosovës, do të përbëjë angazhimin parësor të qeverisjes
sonë,
• Reformimi në baza më profesionale dhe gjithëpërfshirëse të trupës policore nëpërmjet
arsimimit e kualifikimit të përsonelit si dhe modernizimit të strukturave dhe pajisjeve të
Policisë së Kosovës.
• Mbrojtja e rendit dhe sigurisë publike, parandalimi dhe lufta ndaj krimit të organizuar,
trafikimit, kontrabandës, korrupsionit dhe respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut,
kontrolli i territorit dhe kufijëve shtetëror, si dhe siguria rrugore, do të jenë detyrat
kryesore.
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• Angazhimi në luftën kundër ekstremizmit do të jetë një element tjetër shumë i
rëndësishëm i përmbushjes së misionit të ruajtjes së sigurisë së brëndshme dhe sundimit
të ligjit.
Objektivat e vaçantë të shërbimit të inteligjencës:
• Konsolidimi i shërbimit të inteligjencës në përputhje me misionin e tij kushtetues,
bazuar
në përgaditje të lartë profesionale, integritetin moral të personelit dhe përkushtim të plotë
dhe dedikim ndaj vendit.
• Ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të shërbimit të inteligjencës, duke u bazuar në
radhë të parë në koncepte moderne, në modernizimin e tij strukturor dhe teknologjik në
interes të shtetit dhe të qytetarëve të Kosovës.
Objektivat e vaçantë në fushën e përballimit të emërgjencave civile:
• Vendosja në efiqencë e strukturës së emergjencave civile në nivel shtetëror dhe lokal do
të përbëjë sfidë të domosdoshme për rritjen e sigurisë së jetës e pasurive të qytetarëve
tanë.
•Kryerja e studimeve të veçanta me qëllim parandalimi të emergjencave nga fatkeqësitë
natyrore si dhe përgaditja dhe përsosja e mënyrës së reagimit të kapaciteteve civile.
• Bashkëpunimi rajonal me emergjencat civile të shteteve të rajonit do të mbahet parasysh
në të gjithë procesin transformues e modernizues të këtyre strukturave me qëllim aftësimi
të veprimit dhe bashkëpunimit me to.

2.9 Mirëqenia sociale

Edhe në sistemin rregullativ janë të rregulluara edhe qështjet si: përkujdesja sociale dhe
asistenca sociale qe do të realizohen duke shfrytëzuar maksimalisht mundësitë ekonomike
dhe buxhetore si dhe duke u përqendruar në përdorimin më racional dhe efektiv të
fondeve të destinuara për asistencë sociale dhe kategoritë e tjera të cilat përfitojnë nga
legjislacioni në fuqi, në mënyrë që nga ato të përfitojnë personat të cilët kanë vërtetë
nevojë. Përfitimet dhe përkrahja për pensionistët janë te përcaktuara me ligj. Nga buxheti
i shtetit aktualisht përfitojnë këto kategori dhe skema:

18

• Skema e Invalidëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve;
• Skema e Asistencës Sociale dhe skema e nevojave të veçanta;
• Skema Pensionit Themelor dhe Kontribut-dhënës;
• Skema e Pensioneve për Aftësi të Kufizuar;
• Skema e Pensioneve të Trepçës;
• Skema e Familjeve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar;
• Përkrahja për Veteranët e luftës së UÇK-së;
Përkrahja për këto kategori do të vazhdojë dhe do të rritet.
Sistemi Liberal Tregtar
Kosova është pjesë e CEFTA që nga viti 2007 dhe përfiton edhe nga Preferencat Tregtare
(ATP-ja) me BE-n dhe qasje pa obligime doganore me SHBA-n dhe lidhjet tregtare me
Japoninë dhe Norvegjinë. Të zotuar për të krijuar parime për zhvillim të qëndrueshëm të
një ekonomie të pastër tregu që në fazat e hershme të zhvillimit, Qeveria e Kosovës ka
punuar drejt mundësimit të lëvizjes së lirë të mallrave dhe shërbimeve përgjatë tërë
kufijve të vendit. Si rezultat i kësaj, Kosova aktualisht gëzon tregti të lirë në kuadër të
Marrëveshjes së Evropës Qendrore për Tregti të Lirë – CEFTA – duke iu mundësuar
prodhuesve të saj t’i qasen tregut rajonal prej 28 milion konsumatorëve, pa asnjë obligim
doganor.
Mjedisi i biznesit në Republikën e Kosovës është duke u bërë ndër më konkurruesit në
rajon. Përparësitë e krijuara, sikurse janë sistemi i shkëlqyeshëm i taksave, burimet e
bollshme natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, ligjet transparente mbi
investimet e huaja dhe përparësitë tjera, e bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të
favorshëm për investuesit e huaj. Për kompanitë që kërkojnë të investojnë në një vend me
shpenzime të vogla e me qasje të lehtë në BE, në Evropën Qendrore dhe në tregjet e
Ballkanit, Kosova paraqet një mundësi shumë atraktive. Për herë të parë në Kosovë, një
investitor mund të regjistrojë biznesin për 2 ditë, falas me zero kapital (për SHPK-t). Në
raportin tregues të Bankës Botërore për të Bërit Biznes, Kosova është zhvendosur për 26
vende më lart duke e bërë atë reformatorin më dinamik në Evropën Jug-Lindore dhe
Qendrore.
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Në shume aspekte, Kosova është një nga ambientet më tërheqëse të bizneseve në rajon.
Potenciali më i madh janë minierat, energjia, bujqësia dhe sektorët për përpunimin e
ushqimit që prezantojnë mundësi për tërheqje të investimeve private. Qeveria e
Republikës së Kosovës po punon që të përmirësojë më shumë klimën e investimeve në
Kosovë. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë ndërtuar me sukses një ambient stabil
makroekonomik. Kosova ka pranuar EURO-n si monedhë shtetërore dhe si pasojë
eliminon rrezikun e Euro-zonave. Për më tepër, Qeveria e Republikës së Kosovës drejton
politikë fiskale të qëndrueshme dhe progresive.
Teknologjia e Informimit dhe Komunikimit
Sektori i TI-së në Kosovë, duke përfshirë Ofruesit e Shërbimit të Internetit, ka shënuar
një zhvillim të jashtëzakonshëm që nga viti 1999. Nga të qenit inekzistente 10 vjet më
parë, kompanitë kosovare në sektorin e TI-së ofrojnë sot shërbime me cilësi të lartë dhe
të teknologjive të fundit për klientët e tyre si vendorë ashtu edhe për kompanitë e huaja
që duan të transferojnë zhvillimin e tyre të softuerit dhe/ose të qendrave për thirrje dhe
mbështetje.
Rregulloret për hapjen e një Biznesi
Si themelohet një biznes në Kosovë?
Të regjistrosh një biznes në Kosovë është e thjeshtë dhe në të njëjtën kohë edhe falas. Të
gjitha bizneset dhe markat tregtare janë të shënuar në listën e Regjistrit të Organizatave
të Biznesit dhe Emrave Tregtar, dhe informatat themelore në lidhje me kompanitë e
regjistruara mund të gjinden lirisht dhe në mënyrë të hapur përmes internetit. Bizneset që
veprojnë në Kosovë duhet të regjistrohen në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të
Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (www.arbk.org). ARBK vepron në bazë të një data
baze elektronike, si një proces më i thjeshtë dhe më i shpejtë i regjistrimit pa pagesë të
bizneseve të reja.
Tani ARBK ofron një zgjidhje “one-stop-shop” për regjistrimin e biznesit në mbarë
Kosovën, duke qenë bazë qendrore e të dhënave unike të centralizuara në 28 qendrat
komunale.
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Bizneset fillestare tani regjistrohen pa pagesë dhe brenda afatit të shkurtë kohor: Një (1)
ditë për biznese individuale dhe Tre (3) ditë, për biznese të shoqërive me përgjegjësi te
kufizuar dhe aksionare.
Procedurat dhe Legjislatura
Kosova ka një kornizë të komplikuar të legjislaturës. Momentalisht në fuqi janë të gjitha
ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe udhëzimet dhe urdhëresat e lëshuara nga
UNMIK.
Sa i përket investimit, ai rregullohet me Ligjin për Investim të Huaj, i cili definon një
investitor të huaj si një person fizik që s'është banor i Kosovës dhe cek se investitorët e
huaj nuk do të trajtohen më favorshëm se ndërmarrjet vendore.
Për të operuar si biznes legjitim, ndërmarrjet e huaja dhe vendore duhet të regjistrohen në
Agjencionin e Regjistrimit të Bizneseve, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë si një
nga këto kategori biznesesh.
Biznese Individuale,
Ortakëri të përgjithshme,
Ortakëri e kufizuar,
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Shoqëri aksionare,
Kompani e huaj,
Ndërmarrje shoqërore,
Ndërmarrje publike,
Kooperativa bujqësore,
Ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e AKM-së.
Në përputhje me nenet e Ligjit për Investim të Huaj, kompanitë e huaja janë të lejuara të
angazhohen në çfarëdo aktivitet biznesor që janë të hapura për bizneset vendore, dhe nuk
ekziston ndonjë kufizim sa i përket kapitalit që mund të kenë këto kompani. Investitorët
e jashtëm mund të themelojnë degë të veta në të njëjtën formë si bizneset vendore.
Stimulimet për investime
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Stimulimet aktuale mbulojnë çështjet në vijim:
•

Bartja e humbjeve

Bazuar në Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (Nr. 03/L- 162), tatimet dhe
humbjet e kapitalit mund të barten deri në shtatë periudha të njëpasnjëshme, dhe mund të
përdoren si zbritje kundrejt çdo fitimi të atyre viteve.
•

Zbritjet e veçanta për asetet e reja

Në pajtim me Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (Nr. 03/L-16) nëse një
taksapagues blen një mall kapital për qëllime të aktivitetit ekonomik të taksapaguesit, prej
1 Janarit 2010 deri me 31 Dhjetor 2012 , një zbritje e veçantë prej 10 për qind (10 %) të
kostos së blerjes së asetit do të lejohet në vitin kur aseti është futur në përdorim për herë
të parë. Kjo zbritje mund të bëhet veçmas zbritjes së zakonshme të lejueshme për
zhvlerësim.
•

Shmangia nga tatimi i dyfishtë

Bazuar në Ligjin mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (Nr. 03/L-16), një
taksapagues rezident që fiton të ardhura nga aktivitetet e biznesit jashtë Kosovës përmes
një qëndrimi të përhershëm jashtë Kosovës , dhe që i paguan tatim mbi këto të ardhura
cilitdo shtet , me këtë rregullore i lejohet një kredi tatimi në shumën e barabartë me atë të
tatimit që i ka paguar shtetit në fjalë.
Çdo kredi tatimi nën paragrafin aktual është e kufizuar me shumën e taksës që do të
paguhej në bazë të kësaj dispozite mbi të ardhurat e fituara në atë shtet.
Çfarëdo marrëveshje tjetër bilaterale në fuqi mbi shmangien e tatimit të dyfishtë do të
mbizotëroj mbi dispozitat e lartpërmendura.
Doganat
Me qëllim të promovimit të prodhimeve vendore, Kodi i ri Doganor dhe i Akcizë i
Kosovës, Nr. 03/L- 109 ka aplikuar shkallën zero për qind të tatimit doganor për importin
dhe eksportin e disa mallrave të caktuara kapitale , materialeve të papërpunuara, lënda e
parë e prodhimeve bujqësore dhe shërbimeve.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ekziston evidencë e mjaftueshme që në Kosovë ka patur një diskrepancë apo një
diskontinuitet procedural dhe ligjor lidhur me rregullativin. Kjo situatë është tentuar të
tejkalohet me masa të ndryshme të ndërmarra nga institucione përkatëse qeveritare të
kohërave të ndyshme.
Përkundër përpjektve etë ndruyshme të ndërmarra deri më tani, nga të gjeturat e këtij
punimi ka rezultuar se Kosova ende gjendet në një pozitë të palakmueshme sa i përket
rregullatorëve. Përkundër reformave të ndryshme të ndërmarra, gjendja mbetet për të u
përmirësusar. Ky punim në fokusin e hulumtimit ka përshkrimin apo evaluimin deskriptiv
të gjendjës, të reformave të rregullatorëve dhe të paraqitjës së efekteve të këtyre
reformave.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e shfrytëzuar hulumtuese në këtë punim është bazuar në hulumtim të
dokumentacionit shtetëror dhe të literaturës relevante të ndërlidhur me temën e
hulumtimit. Ky aspekt kualitativ i hulumtimit ka sjellë në pah disa nga elementet pozitive
si dhe mjaft prej atyre negative në rrafshin e rregullatorëve dhe të reformave përkatëse.
Për grumbullimin e të dhënave primare është bërë hulumtimi i të dhënave qeveritare në
aspektin e faktorëve dominues të zhvillimit ekonomik. Me metodën deskriptive është bërë
përshkrimi efektiv i disa faktorëve të cilët janë përcaktues në zhvillimin ekonomik të
vendit. Me anë të kësaj metode është bërë kategorizimi apo taksomonia e faktorëve të
cilët në pjesën e rezultateve e mbështesin hipotezën e në këtë hulumtim shpjegues.
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Kosova si shtet i ri, ka krijuar që të jetë pjesë e tregut të përbashkët rajonal, ka eleminuar
barierra të ndryshme dhe është treguar e hapur për prespektiva të reja.
Duke pasur parasysh se ka ngecje, Qeveria e Kosovës duhet që të krijojë kushte më të
qëndrueshme, transparente për investitorët e huaj në mënyrë që të vazhdoj krijimin e një
kornize ligjore të pasuruar me elemente shtesë dhe mekanizma e instrumente, e cila është
e favorshme për të krijuar një klimë më të shëndoshë për investimet dhe promovimin e
tyre dhe zhvillimin ekonomik, me c’rast duhet edhe të bëjë ndryshim në ligjin për
investime në p-përgjithësi të huaja dhe të miratoj ligjet e nevojshme.
Është e nevojshme të ketë një reformë të sistemit kadastral, kolateral dhe regjistrimit të
kredive dhe zbatueshmërisë së borxheve ndaj kolateralit. Sistemi kadastral duhet të
përshpejtoj reformat e filluara dhe të tregoj ndryshime konkrete në drejtim të aplikimit të
reformave digjitale.
Në mënyrë që të përmirësohet gjendja financiare duhet të ndryshohet qasja ndaj
investitorëve potencial dhe të punohet më shumë dhe më efikas në drejtim të lehtësimit
të procedurave dhe të krijimit të ambientit më të mirë dhe më të sigurte për investime
dhe për ndërmarrësi.
Mekanizmat e ri duhet të posedojnë afinitet në tërheqjen e fondeve nga diaspora duke
bërë gjendjet e tillë duhet të arrihet një stimulim në aspektin e sigurisë dhe në atë financiar
shtesë për të inkurajuar investitorët.
Duke marrë parasysh që bizneset dështojnë, falimentimi konsiston në krijimin e atyre
reformave që në këto raste do t’iu mundësojnë sipërmarrësve të rinjë fillimin e një
biznesi te ri, që nënkupton se ata mund të gjejnë mbështetje në institucione dhe brenda
vitit t’iu miratohen kredi. Pamë gjithashtu që janë edhe shumë sfida të cilat çdo herë
paraqiten si një problem që shkakton ngecje në një zhvillim te mirfillt
ekonomik.Liberalizimi i vizave vazhdon të mbetet edhe një ndër problemet kyqe, kjo gjë
shkakton disa probleme të cilat në mënyrë zingjirore vargohen me problemet e tjera.Duke
mos i harruar pabarazite aktuale makroekonomike në vend, Kosova ka nevojë për
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përmiresime të vazhdueshme në politikat e zhvillimit dhe një nga qështjet më madhore e
cila duhet të merret parasysh është qështja e rolit te sektorit të prodhimit dhe industrisë
në zhvillimin e mëtejshem ekonomik. Gjithashtu, duhet të potencohet që ne mendojme
që në epoken e tekonologjisë, vendet në zhvillim, siq është edhe Kosova duhet të ndjekin
një rol me aktiv në hartimin e strategjive të ndryshme për të nxitur ekonomin e
informacionit sepse qeverisja elektronike është bërë një faktor kyç në konkurrencen
ekonomike. Sistemi i qeverisjes elektronike do ta bëjë Kosoven që të arrijë standardet
europiane të zhvillimeve ekonomike.
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